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ABSTRAKT

Punimi shtjellon mënyrën se si është bërë futja e tatimit për funksionimin e një shteti, për
çfarë arsye përdoret ai, cilat janë shkaqet për mbledhjen e tatimit si dhe çfarë ndikimi ka
tatimi në bërjen e investimeve në Kosovë. Prandaj për punimin e kësaj teme më është
dashur të lexoj shumë libra të autorëve të ndryshëm mbi atë se me çfarë të drejte shteti e
arkëton tatimin, kush janë obliguesit tatimor, për cilat qëllime përdoret më së shumti tatimi
dhe çfarë ndikimi ka në investime. Prandaj për të qenë një shtet sa më stabil dhe i fuqishëm
duhet të bëhet arkëtimi i tatimit për funksionimin e shtetit në mënyrë sa më të mirë, për
shkak se tatimet janë burimi kryesorë i mbledhjes së të hyrave publike me të cilat shteti
modern i plotëson nevojat e tij dhe krijon infrastrukturë adekuate për zhvillimin ekonomik
të vendit. Pra pushteti i cili vendos tatime është një pushtet i fuqishëm, mbi të cilin bazohet
e gjithë fabrika kombëtare. Ky pushtet është kaq i domosdoshëm për ekzistencën e një
kombi, sa është dhe ajri për njeriun. Këto pra janë qështjet më me rëndësi të cilat do ti
gjejmë gjatë këtij punimi.
Përpiquni dhe sajoni qfarë të dëshironi, vendosni tatimet tuaja si t’ju pëlqejë, sido që të
jetë, tregtarët do t’i zbresin ato nga fitimi i tyre.
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MIRËNJOHJE DHE FALENDERIME

Kjo temë do të ishte e pamundur të përfundonte pa mbështetjen dhe ndihmën e personave të
rëndësishëm në jetën time. Para së gjithash falenderoj udhëheqësen time Prof. Bukurie
Jusufi për mbështetjen, ndihmën dhe inkurajimin e saj në përfundimin e kësaj teme.
Dua gjithashtu të falenderoj prindërit e mi për përkrahjen e tyre dhe besimin të cilin kishin
në mua dhe ishin një element ndikues shumë i rëndësishëm për arritjet e mija. Të fundit,
por jo nga rëndësia dua të falenderoj bashkëshortin tim dhe familjen e tij për mbështetjen
pa kushte, durimin dhe dashurinë pa të cilat nuk do të isha kurrë në gjendje të përfundoja
temën time. Prandaj çdo fjalë e shkruar në këtë temë iu dedikohet atyre, për t’iu shprehur
mirënjohjen time të thellë dhe për t’iu thënë se sa të rëndësishëm janë për mua.
Faleminderit të gjithëve!
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1. HYRJE

Tatim quhet çdo pagesë e detyrueshme me ligj, që bëhet në favor të buxhetit të shtetit të
cilën e paguajnë personat fizik e juridik të një vendi në bazë të të ardhurave ose të pasurisë
që ata kanë, të konsumit të mallrave e të shërbimeve që përfitojnë. Tatimet përbëjnë
burimin kryesorë të të ardhurave në buxhetin e shtetit. Këto tatime kanë ndikim të madh
gjithashtu në bërjen e investimeve brenda vendit tonë në Kosovë. Në këtë punim synojë të
bëjë vlerësimin në mënyrë retroaktive të ndikimit të tatimit të zbatueshëm në Kosovë dhe se
si bëhet administrimi i sistemit tatimor në krijimin e klimës së përshtatshme për investime.

Sistemi i Politikës Tatimore në Kosovë, pas luftës ishte i brishtë, i pa kompletuar dhe i pa
zbatuar. Institucionet vetë-qeverisëse të asaj kohe ishin të pafuqishme në vendosjen e
politikave te mirëfillta tatimore. Në vitet e para të pasluftës Kosova është ndeshur me një
ndërhyrje tatimore të çakorduar dhe të vrullshme të bazuar kryesisht në përvojat e vendeve
të tjera dhe jo në përputhshmëri me gjendjen dhe nevojat reale të Kosovës së pasluftës e
cila është dashur që në shumë sektorë të fillojë nga zeroja. Që nga viti 1999 e deri ne në
vitin 2003, UNMIK-u ishte kreator i sistemit dhe politikës tatimore në Kosovë, pothuajse
që të gjitha të kopjuar nga vendet e tjera si nga vendet në tranzicion po ashtu edhe nga
vendet e BE-së. Administrata tatimore e Kosovës, u themelua më 17 janar të vitit 2000 nën
drejtimin dhe administrimin e UNMIK-ut, e që nga shkurti i vitit 2003, bartën kompetencat
e udhëheqjes tek Ministria për Ekonomi dhe Financa mirëpo jo edhe atëherë kishte mundësi
të bënte reforma. Që nga janari i vitit 2005 politika tatimore fillon me ndryshimet e para
tatimore apo me zbatimin e tatimeve të reja siç janë Tatimi në të Ardhura të Korporatave
(TAK) dhe Tatimi në të Ardhura Personale (TAP) dhe kjo gjendje ka vazhduar deri në fund
të vitit 2008 apo në fillim të vitit 2009. E nga janari i vitit 2009 ka filluar së zbatuari ligji i
ri me zbritje në normat tatimore në Kosovë, gjithashtu, ulen edhe normat e tatimit në
interes, qira, lojëra të fatit, fitime kapitale, shitjen e pasurisë së paprekshme etj, nga 20% në
10%. Ndërsa TVSH-ja pëson një rritje nga 15% në 16% e që realisht shkakton një ngritje të
lehtë të çmimeve në vend.
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Investimet janë bazë e fortë dhe faktorë i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik te cilit do
shtet, e veqmas shteteve ne tranzicion siq është Kosova. Investimet e huaja direkte dhe
vendase paraqesin mënyrën më efektive për të krijuar vende të reja të punës në Kosovë dhe
për t'i krijuar parakushtet për rritje të qëndrueshme ekonomike në të ardhmen. Kosova ka
potencial të madh për tu bërë vend i pëlqyer për investime dhe të tërheq kapital,
informacione dhe teknologji. Aktualisht, institucionet e Kosovës kanë vështirësi të shumta
për të nxitur dhe tërhequr investimet vendase dhe të huaja. Këto vështirësi janë edhe si
pasojë e procedurave të pafavorshme, të gjata dhe të komplikuara ku në mesin e tyre hyn
edhe normat tatimore të cilat i ngarkohen bizneseve për t’iu pamundësuar apo vëshitrësuar
ushtrimin e veprimtarisë së tyre dhe bërjen e investimeve në Kosovë.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1 Definicione të Tatimit

Në teorinë shkencore paraqiten vështirësi të shumta të definicionit të tatimit. Këtu po
përmendim disa prej definicioneve që kanë të bëjnë me tatimet, ku thuhet:


Tatimi është pjesë e pasurisë, të cilën çdo qytetar ia jep shtetit nga pasuria e tij për
ta ruajtur pjesën tjetër të pasurisë (Montesquien) (Jelçiq, 1985);



Tatimi është çmimi, të cilin qytetari ia paguan shtetit për të kompensuar pjesën e vet
të çmimit kushtues të shërbimeve publike të cilat do t’i shpenzojë (De Viti De
Marco);



Tatimi është dhënie në para të cilat shteti i mbledh prej individëve në bazë të
sovranitetit të vet, pa kundër shpërblim të drejtpërdrejtë, me qëllim të ngarkimit
publik (Gaston Jèze);



Tatimi është dhënie në para e personave fizikë dhe juridikë, si dhe eventualisht e
ndërmarrjeve publike, sipas aftësisë së tyre tatimore, të cilën e mbledh pushteti
publik në bazë të sovranitetit të vet e për të cilin nuk jep kundër shpërblim me
qëllim që të mbulohen shpenzimet publike (L.Mehl).

Në legjislacionin shqiptarë mbi tatimet, tatimi përkufizohet: “Një pagesë në buxhetin e
shtetit, me natyrë të detyrueshme dhe të pakthyeshme, i cili përfshinë edhe dënimet
administrative, dhe interesat për pagesë te vonuar”.

2.2 Historiku i tatimeve

Tatimet janë instrumenti themelor financiar i sigurimit te të ardhurave të buxhetit të shtetit.
Roli i tyre ka ndryshuar historikisht me ndryshimin e natyrës dhe ndryshimit të funksioneve
të shtetit, si nga instrumenti financiar me anë te të cilit shteti siguronte flukse financiare
hyrëse, të ardhura për të përballuar disa shpenzime të veta, kryesisht ushtarake, gjyqësore
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dhe administrative, në tatimet që sot shteti i përdorë si një mjet jashtëzakonisht efikas duke
realizuar shumë qëllime të politikës së tij ekonomike, sociale, arsimore, shëndetësore, etj.
Nëpërmjet tatimit në fillim te shekullit XX shpërndahej 10 % e të ardhurave kombëtare, sot
kjo shifër në shumë vende ka arritur në 40 %. Tatimet janë aq të hershme sa është e
hershme vetë historia e shtetit. Tani po prezantojmë një historik të shkurtë të sistemit
tatimor të Kosovës.

2.3 Reformat tatimore në Kosovë

Reformimi i sistemeve tatimore është një nga segmentet më të rëndesishme të tranzicionit
shoqëror-ekonomik në vendet që kanë aspiratë për t’u antarësuar në Unionin Evropian
(Peci D. B., 2009). Kështu më qëllim të krijimit të sistemeve tatimore konkuruese për
joshje të investimeve dhe harmonizimit tatimor me UE-në janë ulur dukshëm normat
tatimore dhe janë ndërmarrë hapa të rëndesishëm dhe të suksesshëm në funksion të
harmonizimit të tatimeve me shtetet anëtare të UE-së. Krijimi i sistemit dhe politikës
tatimore në Kosovë nga ana e UNMIK-ut është rast i shembullit unik të krijuar në praktikë
pa ndikim të brendshëm dhe pa dialog politik. Që nga viti 1999 e deri me shpalljen e
pavarësisë së Kosovës më 17 shkurt 2008, UNMIK-u ishte kreator i sistemit dhe politikës
tatimore në Kosovë. Ndërsa pas shpalljes së pavarësisë, Qeveria e Republikës së Kosovës
ndërmori hapin e parë reformues duke ulur normat tatimore të tatimit në të ardhura
personale dhe tatimit në të ardhura të korporatave.
Qeveria e Kosovës nga 1 janari 2009 ka ndryshuar vetëm përqindjet tatimore te tatimet
kryesore ekistuese: me projektligjin për ndryshimin e rregullores së UNMIK-ut (UNMIK,
UNMIK Regulation 17/2005, ON the Promulgation of Law on Tax Administration and
Procedures, 2005) nr. 2004/51 për tatimin në të ardhurat e korporatave, ndryshon vetëm
norma tatimore nga 20% në 10%; me projektligjin për ndryshimin e rregullores e UNMIKut nr. 2004/52 për tatimin në të ardhurat individuale, ka ndryshuar norma tatimore prej 0%,
5%, 10%, 15% dhe 20%, sa janë aktualisht në 0%, 4%, 8% dhe 10% për veprimtarite
afariste të tatimpaguesve; me projektligjin për ndryshimin e rregullores së UNMIK-ut nr.
2001/11 për tatimin mbi vlerën e shtuar, ngrihet norma tatimore nga 15% në 16%; me
4

projektligjin për ndryshimin e rregullores së UNMIK-ut nr. 2007/17 për normat e akcizave
në Kosovë, me ç’rast ngrihet akciza në cigare nga 17 euro për njeri ne 19 euro për njeri.
Këto ndryshime të ndërmarra nga qeveria e Republikës së Kosovës janë ndërmarrë me
qëllim të krijimit të një sistemi tatimor konkurues për investime të jashtme dhe me qëllim të
joshjes së obliguesve tatimor që të kalojnë nga sektori i ekonomisë joformale në sektorin e
ekonomisë formale, d.m.th të paguajnë tatimet. Megjithatë sistemi dhe politika tatimore në
Kosovë duhet reformuar edhe në shumë segmente tjera.

Tabela 1. Tatimi në të ardhura personale dhe norma tatimore në %
Mujore në €

Niveli i të

Norma tatimore në %

Norma tatimore në %

ardhurave
Mujore

Vjetore

Deri më 2008

Nga Janari 2009

Deri në 80 €

960 €

0%

0%

80 – 250 €

960 – 3,000 €

5%

4%

250 – 450 €

3,000 – 5,400 €

10 %

8%

Mbi 450 €

Mbi 5,400 €

20 %

10 %

(ATK, 2012-2015)
Tabela 2. Tatimi në të ardhura të korporatave dhe norma tatimore në %
Deri në 2008

Nga 2009

20 %

10 %
(ATK, 2012-2015)

Tabela 3. Tatimi mbi vleren e shtuar dhe norma tatimore në %
Deri në 2008

Nga 2009

15 %

16 %

5

(ATK, 2012-2015)
2.4 Regjimi tatimor në Kosovë

Kosova ka zhvilluar një sistem fiskal të bazuar në përvojat dhe politikat më të mira të
Bashkimit Evropian, në mënyrë që të ketë politika fiskale dhe legjislacion sa më të
përshtatshëm me atë të BE-së (Publike, Regjimi Tatimor në Kosovë, 2013). Kjo vlen për
tatimet dhe politikat doganore duke përfshirë tatimet direkte dhe indirekte (Tatimi në të
Ardhurat e Korporatave, Tatimi në të Ardhurat Personale, Tatimin mbi Vlerën e Shtuar,
Dogana, Akciza, etj.).
Sistemi tatimor në Kosovë përbën një pako ligjesh tatimore dhe udhëzimesh administrative.
Ky dokument përmban informacion rreth:


Tatimit në të Ardhurat e Korporatave (TAK),



Tatimit në të Ardhurat Personale (TAP),



Tatimit mbi Vlerën e Shtuar (TVSH),



Tatimi i Paragjykuar,



Detyrimeve Doganore,



Akcizës,



Shmangies së tatimit të dyfishtë.

Dokumenti bazohet në ligjet relevante në fuqi dhe në informacion nga Administrata
Tatimore e Kosovës.

2.4.1 Administrata tatimore e Kosovës

Autoriteti Qendror Fiskal (AQF) në Kosovë është themeluar në fund të vitit 1999 me qëllim
që të administrojë me politikën dhe menaxhimin e procedurave tatimore. Administrate e re
tatimore me aftësimin e personelit tatimor është ballafaquar me probleme të ndryshme të
tranzicionit siç janë: evazioni tatimor, kriminaliteti ekonomik, korrupsioni, ekonomia
ilegale etj.

6

Autoriteti tatimor i Kosovës (ATK) sot administron me të gjitha llojet e tatimeve të
aplikuara në Kosovë (Bajrami P. E.). ATK-në e drejton Drejtori që emërohet pas
konsultimeve nga qeveria. Drejtori ndihmohet nga zëvendësdrejtorët. Reformimi i
administratës tatimore në Kosovë në periudhën e tranzicionit është më se i nevojshëm për të
krijuar strategji dhe politikë të qëndrueshme tatimore. Qëllimi është që në ekonominë e
tregut të krijohet parakushtet për konkurrencë të lire, stimulim të biznesit dhe të sigurimit të
vetëfinancimit buxhetor.

2.5 Kuptimi i investimeve

Në kuptim të gjerë me investime kuptojmë angazhimin e mjeteve financiare (parave) në:
patundshmëri, letra me vlerë (psh. aksione etj), studime dhe kërkime shkencore, arsimim të
personelit, etj, dhe qëllimi i të gjitha këtyre investimeve është maksimizimi i fitimit. Pra
dallojm investimin:


Në asete reale dhe



Asete financiare

Qëllimi i investimit është sigurimi i ekzistencës në rrethinën e pasigurtë, ngritja e nivelit të
efikasitetit dhe mirëqenies tani dhe në të ardhmen, etj.
Nevojat për investime rrjedhin nga rrethina nëpërmjet konkurencës dhe kjo dikton
nevojën për përmirsimin e teknologjisë, aftësinë e personelit, rritjen e gamës së produkteve,
pushtimin e tregut në vend dhe jasht vendit, etj.
Investimet mund

të përkufizohen

si angazhim

i mjeteve

financiare,

apo i të

mirave tjera materiale të shprehuara financiarisht, për realizimin e qëllimeve zhvillimore si
dhe

investimet

paraqesin

një

akt

të

vetëdijshëm

të

heqjes

dorë

nga

konsumi i tanishëm në emër të shpresës për efekte më të mëdha serike në të ardhmen.
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2.6 Rëndësia e investimeve në Kosovë

Investimet në Kosovë kanë një rëndësi të posaçme dhe specifike, duke pasur parasysh
kushtet në të cilat realizohet zhvillimi ekonomik, vijmë në përfundim se kjo situatë në
Kosovë ka të bëjë me:
1. Asistenca e jashtme financiare në formë të donacioneve për investimet kapitale
parashihet të zvogëlohet në mënyrë të ndieshme,
2. Sistemi i Bankave në Kosovë ende nuk është i aftësuar për lirimin e kredive
afatgjate dhe në vëllim më të madh për të mbështetur investime më serioze,
3. Mungesa e tregut financiar dhe tregut të letrave me vlerë,
4. Zbatimi i procesit të privatizimiti në bazë të rregullorës mbi AKP synon të tërheq
investitor të jashtëm,
5. Dërgesat financiare – remitancat, nga emigrantët Kosovar në Europën Perëndimore
dhe SHBA pritet të zvogëlohen në kushtet kur shumë Kosovar po tërheqin familjet e
tyre në vendet ku janë vendosur,
6. Nevojat e mëdha për investime në infrastrukturën publike dhe në sektorët e tjerë për
krijimin e vendeve të punës dhe përballimin e problemit të papunësisë,
7. Niveli i lartë i papunësisë.

Duke pasur parasysh këto fakte është e qartë se Kosova ballafaqohet me burime të
reduktura për financimin e investimeve, në kushtet kur domosdo përballet me presionin dhe
nevojën për të zgjidhur problemin e papunësisë (norma e vlerësuar e papunësisë 45-50%)
dhe për përmirësuar infrastrukturën publike. Gjendja aktuale në sektorin e energjetikës,
telekomunikimeve dhe transportit rrugor mund të konsiderohet si faktorë limitues në
zhvillim që tani. Aktiviteti investues i bizneseve private në periudhen e pasluftës ka
gjeneruar rritje të konsiderushme ekonomike dhe të punësimit, por që tani vërehen shenja të
recesionit në kuptim të rënies së vëllimit të qarkullimit mesatar për një ndërmarrje dhe
rritjes së punësimit. Në këto kushte, krijuesit e politikave ekonomike sfidohen me nevojën e
nxitjes së investimeve të reja. Prandaj krijimi një ambienti miqësor afarist dhe ambientit
adekuat institucional për tërheqjen e investimeve të jashtme direkte imponohet si një nga
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prioritetet më të rëndësishme të politikave ekonomike dhe reformës ekonomike. Është e
kuptueshme se vetëm investimet nga jashtë apo brenda nuk mund t’i shpejtojnë aktivitetet
më se të domosdoshme investuese. Synimi duhet të jetë që ato të bëhen një burim i
rëndësishëm dhe komplementar me burimet e tjera të financimit.

Përvoja e zhvillimit ekonomik në dekadat e fundit e sidomos kur është fjala për vendet në
zhvillim ka vënë në pah se investimet, konsiderohen të rëndësishme për shkak të efekteve
të tyre të shumëanshme pozitive e sidomos për shkak se:


Është konstatuar një lidhje pozitive midis investimeve dhe rritjes së Bruto Produktit
të Vendit, në saje të rritjes së mundësive eksportuese dhe efekteve stimuluese në
bizneset lokale dhe përmirësim të konkurrencës,



Investimet sigurojnë efekte më të mira për zhvillim të qëndrueshem se sa huatë në
formë të kredive, për shkak të involvimit direkt të investuesit në menaxhment dhe
reduktimit të ngarkesës me borgje,



Nxitjes së zhvillimit social dhe zhvillimit të kapitalit human në saje të transferit
teknologjik, dijeve të reja dhe trajnimit,



Efekte pozitive ne buxhet: rritjes së të ardhurave buxhetore që vjen si rezultat i
rritjes së taksave dhe zvoglimit të nevojës së subvencioneve për shërbimet publike.

Është e qartë së për të gjitha këto arsye, në Kosovë nevojitet një politikë aktive që do të
përmirësonte promovimin e mundësive të bashkëpunimit me investitorët e jashtëm, rritjen e
aftësive konkurruese në tregun e investimeve dhe rritjen e aftësive absorbuese për
partneritet dhe investime të përbashkëta. Në shumicën e vendeve në tranzicion siq është
edhe Kosova depërtimi i kapitalit të huaj kryesisht po realizohet përmes procesit të
privatizimit.

2.7 Pse duhet të investohet në Kosovë

Një nga arsyet kryesore dhe më të rëndësishme pse duhet të investohet në Kosovë është
sepse investimet e jashtme për Kosovën janë shumë të domosdoshme por cila do të ishte
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arsyeja që investitorët e huaj të investonin këtu? - Argumentet se përse duhet të investohet
në Kosovë janë të shumtë, përveç përfitimeve që do ti ketë vendi ynë edhe investitorëve të
jashtëm u ofron mundësin e promovimit dhe zhvillimit të bizneseve të tyre duke krijuar
beneficione në masa të mëdha. Investitorëve të jashtëm Kosova ju ofron:


popullsinë më të re në Evropë ku mosha mesatare është 25 vjeç,



fuqi të lartë punëtore të kualifikuar, të gatshëm për punë,



€uro - në monedhë zyrtare,



ofron qasje të lirë në tregjet e BE – së, SHBA – së dhe CETA – së,



tatime të ulëta për veprimtarinë ekonomike ku në të ardhura është 0 – 10%,



kontributi në të ardhura 5%,



TVSH 16% dhe tatimi mbi të ardhurat e korporatave 10%,



stabilitet ekomomik sidomos pas vitit 2008 me shpalljen e pavarësisë i cili vazhdon
të shënoj rritje si dhe është anëtare e FMN – së dhe Bankës Botërore

Gjithashtu edhe sistemi ligjor në Kosovë që nga viti 1999 është i ndërtuar në përputhje me
legjislacionin e BE – së ku investitorët e jashtëm gëzojnë trajtim kombëtar, cilësohet si
vend strategjik për investime pasi që ndodhet në qendër të Ballkanit dhe njëherit është duke
përjetuar zhvillim të madh të infrastrukturës si dhe posedon në masë të madhe burime
natyrore dhe tokë bujqësore. Sistemi bankar në Kosovë nuk u ndikua nga kriza globale dhe
të gjitha institucionet financiare janë private dhe shumë të shëndetshme financiarisht.
Nga e gjithë kjo zhvillimi ekonomik i Kosovës mund të themi se varet vetëm nga fakti nëse
ka investitorë të gatshëm për të investuar, për të angazhuar mjetet e tyre monetare në
vendin tonë. Si faktor që ndikon në kufizimin e depërtimit të krizës globale financiare në
Kosovë dhe Shqipëri për arsye se nuk operojnë me të ashtuquajturat derivate financiare, por
veprimtaria financiare bazohet në dhënien e kredive të thjeshta dhe mbajtjen e depozitave
në këtë mënyrë duke krijuar fitimet e tyre. Ekonomia e Kosovës, si ekonomi në tranzicion
ka shënuar progres të konsiderueshëm ekonomik por ende është shumë e varur nga
bashkësia ndërkombëtare dhe nga diaspora si për ndihmë financiare ashtu edhe për ndihmë
teknike. Qytetarët e saj konsiderohen si më të varfëritë në Evropë sipas GDP për kokë
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banori, papunësia e madhe është një problem serioz për Kosovën përveç të tjerave edhe për
faktin se ndikon në migrimin e popullsisë dhe në veprimtarinë e tregut të zi (Watch, 2014).

Pas pavarësimit të saj, Kosova ka arritur progres të madh në shumë fusha të zhvillimit të saj
si në: rritjen e stabilitetit politik, ngritjen e nivelit të sigurisë, ekonomi stabile me rritje të
vazhdueshme, plotësim të legjislacionit etj. Ajo është bërë pjesë e rëndësishme e
iniciativave të bashkëpunimit regjional, përmes të cilave është arritur krijimi i tregut të
përbashkët rajonal, eliminimi i tarifave doganore, eliminimi i barrierave tregtare, si dhe
hapja e perspektivave të reja. Institucionet e Kosovës kanë punuar dhe vazhdojnë me hapa
të shpejtë të punojnë në përmbushjen e standardeve të nevojshme për anëtarësim në
Bashkimin Evropian. Është krijuar mjedis stabil makroekonomik, sistem i qëndrueshëm
financiar, janë bërë reforma në politikën fiskale në aplikimin e normave më të ulëta
tatimore në rajon. Ndër objektivat e rëndësishme që vendi ynë ka vënë para vetës është
edhe rritja e konkurrueshmërisë se ekonomisë së vendit në tregun rajonal. Është arritur
progres në ngritjen e infrastrukturës moderne, si brenda Kosovës e po ashtu edhe me
lidhjen me rajonin, vlen të përmendet këtu lidhja me Shqipërinë përmes autostradës së
ndërtuar. Rëndësia e kësaj rruge për Kosovën ka kuptim të dyfishtë kur kemi parasysh se
Kosova tashmë ka edhe portin e saj në Adriatik përmes të cilit ajo lidhet me transportin
detar. Përmes kësaj rruge Kosova lidhet me portin e saj me një distancë kohore me vetëm
dy orë e gjysmë. Së shpejti fillon edhe ndërtimi i autostradave të cilat e lidhin Kosovën me
Shqipërinë, Maqedoninë dhe Serbinë, ndërtimi i së cilave paraqet mundësi mjaftë të
favorshme për investitorë të jashtëm. Vendi ynë ofron mundësi të mëdha për investim edhe
në sektorë tjerë si në: bujqësi, energji, vreshtari, turizëm, nxjerrje dhe përpunim të metaleve
etj. Sistemi i regjistrimit të biznesit në Kosovë përbën një faktor tjetër nxitës në rritjen e
investimeve, me proceduara të thjeshtuara dhe me shpejtësi të regjistrimit të bizneseve të
reja për një kohë të shkurtë. Të gjitha këto e veçojnë Kosovën si një vend mjaft atraktiv me
mundësi investimi për secilin investitor të sektorëve të ndryshëm, si në privatizim ku
tashmë pritet privatizimi dhe dhënia në koncesion i kompanive të mëdha publike si: Posta
dhe Telekomi i Kosovës e po ashtu edhe investimi në fushat e gjelbërta, në të cilat mundësi
mjaftë të favorshme në ofrimin e infrastrukturës fizike ofrojnë parqet industriale. Kosova
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po punon në krijimin e tregut të kapitalit financiar, në të cilin do të gjenin plasman
investitorët të cilët duan të investojnë në aksionet e kompanive të ndryshme. Gjatë vitit
2010 vlersohet të jenë investuar 314.6 milionë €, krahasuar me vitin paraprak ku vlera e
tyre është rritur për 8%. Numri i përgjithshëm i kompanive të huaja që operojnë në Kosovë
arrin në rreth 4210. Investimet në sistemin bankar paraqesin vlerën më të madhe financiare
me kapital të huaj.

Tabela 4. SWOT analiza e Republikës së Kosovës
Pikat e Forta

Pikat e dobëta

• Afërsi gjeografike me pjesën më të • Tregjet e vogla vendase
madhe të rajoneve dhe tregjeve në Evropë

• Te ardhura të ulëta për frymë

• Fuqi punëtore e kualifikuar me një kosto • Infrastrukturë të dobët
relativisht të ulët
• Teknologji industriale të vjetruar
• Kulturë pune

• Sektor i dobët financiar

• Burimet minerare
• Atraksionet natyrale dhe turistike
• Një ambient ligjor i pranueshëm për
investim
Mundësitë

Rreziqet

• Integrimi Europian

• Konkurrenca e vendeve fqinje

• Diasporë e gjerë

• Rritje në paga dhe humbja e avantazhit

• Reforma e Sistemit të Arsimit

konkurrues të kostos së ulët të punës

• Rindërtimi i Infrastrukturës
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2.7.1 Ligji për investime të jashtme

Qëllimi kryesor i këtij ligji është nxitja dhe inkurajimi i investimeve të huaja në Kosovë
duke i’u ofruar investitorëve të huaj të drejta dhe garancione themelore dhe të
ekzekutueshme që u japin siguri investitorëve të huaj që ata dhe investimet e tyre do të
mbrohen dhe do të trajtohen në mënyrë të drejtë si dhe në pajtim të plotë me parimin e
sundimit të ligjit dhe standardet dhe praktikat e pranuara ndërkombëtare. Me nxitjen dhe
inkurajimin e investimeve të huaja në Kosovë, ky ligj (Ligji për Investime të Huaja, 2014)
synon që të ndihmojë në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik në Kosovë, veçanërisht
zhvillimin e një sektori privat të fuqishëm, konkurrues dhe të angazhuar në degë të
ndryshme të ekonomisë. Në këtë kontekst, ky ligj synon:


të mundësojë integrimin e plotë të Kosovës në ekonominë regjionale, evropiane dhe
botërore duke inkurajuar bartjen e kapitalit, teknologjisë moderne, shërbimeve
financiare dhe intelektuale, aftësive menaxhuese dhe informatave në Kosovë;



të përmirësojë dhe zgjerojë kapacitetin e Kosovës për të pranuar dhe dërguar mallra,
shërbime dhe kapital në tregjet e huaja; dhe



të ngrisë parashikueshmërinë, stabilitetin dhe transparencën e sistemit ligjor në
Kosovë dhe pajtueshmërinë e tij me standardet evropiane dhe ndërkombëtare;

2.7.2 CEFTA

Është një marrëveshje e tregtisë së lirë në të cilën marrin pjesë tetë vende të rajonit të
Ballkanit Perëndimor në mesin e tyre edhe Kosova (Industrisë, Ministria e Tregtisë dhe,
2015). Kosova u bë anëtare fuqiplotë e CEFTA në Korrik 2007. Të zotuar për të krijuar
parime për zhvillim të qëndrueshëm të një ekonomie të pastër tregu që në fazat e hershme
të zhvillimit, Qeveria e Kosovës ka punuar drejt mundësimit të lëvizjes së lirë të mallrave
dhe shërbimeve përgjatë tërë kufijve të vendit. Si rezultat i kësaj, Kosova aktualisht gëzon
tregti të lirë në kuadër të Marrëveshjes së Evropës Qendrore për Tregti të Lirë CEFTA,
duke iu mundësuar prodhuesve të saj t’i qasen tregut rajonal prej 28 milion konsumatorëve,

13

pa asnjë obligim doganor. Në vitin 2012, eksportet totale me anëtarët e CEFTA-s kanë qenë
102.6 milion dhe importet 844.6 milion.
2.7.3 BE – ATP

Përveç CEFTA-së, Kosova përfiton nga qasja jo reciproke, pa obligime doganore në tregun
e BE-së bazuar në Regjimin Autonom të Preferencave Tregtare të BE-së dhe bazuar në
Rezolutën e Këshillit të BE-së (ATP) (2007/2000). Në vitin 2012, eksportet totale të
Kosovës në BE ishin 107.4 milion ndërsa importet arritën shifrën 978.1 milion.

2.7.4 Shtetet e Bashkuara

Republika e Kosovës duke gëzuar qasjen pa obligime doganore me tregun e SHBA-së. Në
vitin 2011 eksportet totale të Republikës së Kosovës në SHBA ishin 0.25 milion ndërsa
importet 46.9 milion.

2.7.5 Japonia dhe Norvegjia

Lidhjet tregtare me Japoninë dhe Norvegjinë i mundësuan Republikës së Kosovës
pjesmarrjen në tregun e jashtëm, duke përfshirë disa kufizime kuantitative dhe kualitative të
cilat vlejnë vetëm për një pjesë të caktuar të mallrave. Me ç’rast vendi ynë importoi nga
Norvegjia gjatë vitit 2012 rreth 3.69 milion si dhe importi nga Japonia në vitin 2012 ishte
16.9 milion.

2.7.6 IPAK

Agjencia e Kosovës për Promovimin e Investimeve (IPAK) është themeluar si një agjenci
ekzekutive nën administrimin e Ministrinë së Tregtisë dhe Industrisë, e rregulluar me ligjin
për investimet e huaja në Kosovë (Investimeve, 2008). Investimet e huaja në Kosovë do të
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kenë një ndikim të drejtpërdrejtë në zhvillimin ekonomik të Kosovës nëpërmjet uljes së
papunësisë dhe rritjes së të mirave sociale të qytetarëve të Kosovës.
Në shume aspekte, Kosova është një nga ambientet më tërheqëse të bizneseve në rajon.
Potenciali më i madh janë minierat, energjia, bujqësia dhe sektorët për përpunimin e
ushqimit që prezantojnë mundësi për tërheqje të investimeve private. Qeveria e Republikës
së Kosovës po punon që të përmirësojë më shumë klimën e investimeve në Kosovë.
Institucionet e Republikës së Kosovës kanë ndërtuar me sukses një ambient stabil
makroekonomik. Kosova ka pranuar EURO-n si monedhë shtetërore dhe si pasojë eliminon
rrezikun e Euro-zonave. Për më tepër, Qeveria e Republikës së Kosovës drejton politikë
fiskale të qëndrueshme dhe progresive.

2.8 Bizneset e huaja në Kosovë

Investimet kapitale janë kategoria kryesore e investimeve të jashtme në Kosovë, përcjell
nga kategoria e investimeve tjera në kuadër të investimeve të jashtme direkte. Investimet
kapitale që përbëjnë 70.5 përqind të gjithsej të investimeve të jashtme, në vitin 2010 arritën
në 221.8 milionë euro (211.1 milionë euro gjatë vitit 2009). Kategoria e llojeve të
investimeve tjera në kuadër të investimeve të jashtme përbëhet kryesisht nga kreditë
ndërmjet ndërmarrjeve. Kjo kategori në vitin 2010 arriti në 49.5 milionë euro (23.2 milionë
euro në vitin 2009). Pjesëmarrja e kategorisë së investimeve tjera në gjithsej investime të
jashtme në Kosovë ishte 15.9 përqind në vitin 2010. Pjesëmarrje të rëndësishme në gjithsej
investimet e jashtme në Kosovë kanë edhe fitimet e pashpërndara të bizneseve të huaja që
veprojnë në Kosovë. Niveli i fitimeve të pashpërndara arrinë në 43.4 milionë euro (57.2
milionë euro në vitin 2009) dhe ka pjesëmarrje prej 13.8 përqind në gjithsej investime të
jashtme (BQK, 2011).

2.9 Pengesat që ndikojnë në investimet e jashtme

Ngadalësia në implementimin e reformave institucionale, ndërtimin dhe funksionimin e
institucioneve demokratike, prezenca e korrupsionit, rreziku politik dhe mungesa e një
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menaxhmentit efikas makroekonomik në Evropën Juglindore kanë bërë që rajoni mos të
konsiderohet destinacion atraktiv për investitorët e jashtëm. Të gjitha vendet e rajonit
ngelin shumë prapa në krahasim me vendet e Evropës Qendrore sa i përket investimeve të
jashtme direkte. Prandaj, tërheqja e investimeve në Kosovë, i ka edhe limitet gjeografike,
kështu që shumëçka duhet të zgjidhet në nivel rajonal. Nga ana tjetër është e qartë së
tërheqja e investitorëve serioz në secilin prej vendeve të rajonit domosdo përmban
dimensionin rajonal. Kosova duhet të përfitojë nga pozita e vet qëndrore në rajon, duke e
materializuar atë me tërheqjen e investimeve që gravitojnë në tregun rajonal dhe më gjerë.
Mirëpo, bashkëpunimi ndër rajonal për shkak të problemeve të shumta vazhdon të ngecë.
Tregtia ndër rajonale në shumicën e vendeve sillet nga 9 % dhe 10%, me përjashtim të
Kosovës ku kjo është mbi 60%. Ndërkaq investimet e përbashkëta midis partnerëve në
rajon janë gjithashtu në nivel shumë të vogël.
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Synimi i këtij punimi është të analizohet ndikimi i regjimit tatimor në investime, ku për
bazë studimi në këtë punim është marrur veprimtaria apo sektori prodhues i Kosovës, më
konkretisht sektori i prodhimit të metalit, drurit, tekstilit dhe përpunimit të ushqimit. Pasi që
Kosova nuk ka aftësinë për të zbatuar një politikë monetare, politika fiskale – të hyrat dhe
shpenzimet e qeverisë – mbetet instrument i vetëm në duart e saj për të nxitur zhvillimin
industrial në vend. Gjatë dy viteve të fundit, shkalla e lartë e shpenzimeve publike (p.sh.
investimet në infrastrukturë, subvencione, skemat e granteve, etj) kanë stimuluar
ekonominë nëpërmjet rritjes së kërkesës agregate, duke përmirësuar kështu fondin e
infrastrukturës fizike. Megjithatë, në ekonominë e tregut, investimet e sektorit privat janë
ato që luajnë rol kyç për të siguruar zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik në Kosovë.
Shkalla e tyre varet, ndër të tjera, nga ekzistimi i një klime të favorshme dhe konkurruese të
biznesit që zvogëlon koston e të bërit biznes.

Studimi synon të vlerësojë në mënyrë retroaktive ndikimin e përqindjes së taksave të
zbatueshme në Kosovë dhe administrimin e sistemit tatimor në klimën e investimeve për
sektorin e prodhimit. Kjo bëhet duke shikuar treguesit e disponueshëm nga burime të
ndryshme, siç janë të dhënat primare nga Administrata Tatimore e Kosovës dhe Doganat e
Kosovës, hulumtimet me biznese dhe burime të tjera ndihmëse.

Aktualisht, sistemi tatimor në Kosovë është relativisht i thjeshtë. Ai përfshin një taksë të
përbashkët prej 10%, një taksë progresive në të ardhurat personale prej 0-10%, tarifat
doganore në 10%, vlera e tatimit të shtuar prej 16%, dhe taksa e akcizës. Përveç stimujve
themelorë tatimorë – shkarkimi nga taksat e importit dhe shkarkimi nga TVSH për disa
mallra dhe shërbime të caktuara – ligjet nuk kanë paraparë stimul të madh tatimor. Në vitin
2013, Ministria e Financave dekretoi një Udhëzim Administrativ për zbatimin e “TVSH të
pandryshueshëm” për bujqit. Ky tatim i pandryshueshëm i Vlerës së Shtuar u mundëson
bujqve që t’i shesin prodhimet e veta në firmat agro-përpunuese pa u regjistruar si firma
zyrtarisht, në mënyrë që firmat e agropërpunimit të mund të blejnë produktet e tyre në
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mënyrë të ligjshme dhe të mos paguajnë TVSH për bujqit. Kjo masë ofron një zgjidhje për
bujqit e vegjël, sidomos ata që ndodhen në mes të bujqësisë për mbijetesë dhe bujqësisë
komerciale dhe që nuk kanë mundësi të regjistrojnë firmat zyrtarisht për të shitur
“ligjërisht” produktet e tyre. Megjithatë, zhvillimet e fundit që kanë të bëjnë me zonat e lira
ekonomike paraprijnë ndryshime në stimujt e taksave. Komuna e Gjakovës dhe Mitrovicës
janë shpallur zona të lira ekonomike nga autoritetet e Kosovës në mars të vitit 2014. Edhe
pse mbetet e paqartë se cilët stimuj ekonomik do t’i gëzojnë zonat e lira ekonomike,
institucionet e Kosovës tashmë kanë vendosur shkarkim nga taksat për bizneset që
investojnë një shumë të caktuar dhe do të punësojnë një numër të caktuar të njerëzve.
Mirëpo, këto vendime ende nuk janë miratuar nga Kuvendi i Kosovës; prandaj nuk është e
qartë nëse dhe kur do të zbatohen.
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4. METODOLOGJIA
Të dhënat në këtë punim diplome janë mbledhur duke përdorur metodologjinë e të dhënave
sekondare. Hulumtimi dhe mbledhja e këtyre të dhënave është bërë me kujdes të shtuar
duke u bazuar vetëm në të dhënat dhe literaturën e cila rrjedh nga burimet e sigurta të
palëve kompetente që kanë lidhshmëri me këtë punim.

Punimi shtjellon ndikimin e tatimeve në investime kështu që të dhënat e nevojshme për këtë
punim janë nxjerrur në bazë të statistikave zyrtare të Republikës së Kosovës (nga
agjensione dhe ministri), përmes raporteve (hulumtimeve të organizatave vendore dhe
ndërkombëtare), nga autorë të shquar të fushëveprimit të njejtë me punimin si dhe
publikimeve tjera relevante. Këto të dhëna kanë ndihmuar në shtjellimin adekuat dhe
krijimin e gjykimeve të sakta për këtë punim. Për shkak nivelit të kufizuar të zhvillimit
ekonomik në vend si faktorë kryesorë për nxerrjen e rezultateve të nevojshme për këtë
punim jemi bazuar në katër sektorë kryesorë të të ardhurave në Kosovë që përshijnë
sektorët e prodhimit të metalit, drurit, tekstilit dhe përpunimit të ushqimit.
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5. PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
5.1 Pasqyra e trendeve në katër sektorët e prodhimit: të metalit, drurit, tekstilit dhe
përpunimit të ushqimit

Para se të vlerësohet ndikimi i regjimit të taksave në investime të sektorët e prodhimit,
është me rëndësi që së pari të kuptohen disa fakte themelore për këta sektorë dhe të
ilustrohet udhëpërshkrimi i tyre gjatë dekadës së fundit – pra, nëse kanë treguar shenja të
rritjes apo rënies. Kjo do të ndihmojë që të kontekstualizohet analiza dhe treguesit që janë
përdorur për të shpjeguar lidhjen shkakësore mes taksave dhe aktivitetit ekonomik në këta
sektorë.

Këta katër sektorë janë sektorët më të mëdhenj të prodhimit për sa i përket aktivitetit
ekonomik, investimeve, eksportit, krijimit të punësimit dhe një varg tregues të tjerë. Figura
më poshtë ilustron raportin e vlerave të importit dhe eksportit për të katër sektorët në
periudhën 2005-2013. Kjo tregon se të katër sektorët vendas të prodhimit filluan periudhën
me deficite jashtëzakonisht të larta tregtare të sektorit (raportet mes importit dhe eksportit)
të cilat janë zvogëluar në mënyrë të konsiderueshme me kalimin e kohës. Raporti mes
importit dhe eksportit ka shënuar rënie për sektorin metalik (15 deri 2), sektorin e tekstilit
(125 në 29), sektorin e drurit (99 në 19) dhe përpunimin e ushqimit (35 në 16). Kjo është
për shkak se përqindja mesatare vjetore e rritjes së eksporteve ka tejkaluar dukshëm
përqindjen vjetore të rritjes së importit për të gjithë sektorët. Kështu, të dhënat sugjerojnë se
këta sektorë vendas të prodhimit kanë qenë në gjendje të eksportojnë më shumë ose të
zëvendësojnë importin me kalimin e kohës, gjë që nënkupton zgjerimin e sektorëve gjatë
viteve.
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Figura 1. Raporti në mes importit dhe eksportit për katër sektorët (2005-2013)
(Ministria e Financave, 2013)

5.2 Vlerësimi i ndikimit të përqindjes së taksave në investime

Një mënyrë potenciale për të vlerësuar shkallën në të cilën përqindja e taksave mund të ketë
përfaqësuar barrë për investuesit dhe prodhuesit kosovarë, është që këto përqindje të
krahasohen me ato të vendeve të tjera të rajonit dhe botës, sidomos me ato vende ose blloqe
ekonomike që janë partnerë kryesorë tregtarë të Kosovës. Prandaj, mund të konsiderohet se
përqindjet më të vogla të taksave luajnë një rol pozitiv pasi që do të nënkuptohej se firmat
kosovare kanë pasur kosto më të ulëta dhe kështu shkallë më të lartë të konkurrencës në
krahasim me konkurrentët e tyre rajonal dhe global.
Kosova ka qenë dhe është në fakt mjaft konkurruese në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe
Bashkimit Evropian, pasi përqindjet e saj të tatimeve i përkasin nivelit më të ulët të gamës
rajonale. Investuesit duhet të marrin për bazë këto tri lloje të taksave: taksat e korporatave,
tatimi mbi të ardhurat personale dhe tatimi i vlerës së shtuar (TVSH).
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5.2.1 Tatimi mbi të ardhurat personale

Tatimi mbi të ardhurat personale ndikon në koston e fuqisë punëtore. Sa më e lartë është
përqindja e taksës aq më të ulëta janë të ardhurat neto për fuqinë punëtore dhe më të larta
janë shpenzimet për bizneset. Duke pasur parasysh këtë marrëdhënie, niveli i tatimit mbi të
ardhurat personale luan rol në përcaktimin e aftësisë konkurruese. Me një taksë progresive
që fillon nga 0% në maksimum 10%, Kosova aplikon tatimin më të ulët mbi të ardhurat
personale në rajon. Shumica e vendeve të tjera krahasohen me Kosovën për faktin se kanë
taksë prej 10%, mirëpo ndërsa për Kosovën tatimi prej 10% është përqindja maksimale e
detyrueshme, vendet e tjera kanë një taksë të fiksuar prej 10%, ose fillojnë përqindjen e
taksës progresive prej 10%. Objekt i tatimit në të ardhurat personale janë të ardhurat nga
pagat qe sigurojnë punonjësit nga puna e kryer gjatë një periudhe të caktuar, ndërsa
periudha e përllogaritjes së këtij tatimi është muaji. Pra, tatohen pagat e punës së realizuar
nga punonjësit gjatë muajit. Rregullimit i mënyrave të llogaritjes, të tarifave të tatimit dhe
mënyrave të pagesës përcaktohet me ligjin fiskal përkatës.

5.2.2 Tatimi mbi vlerën e shtuar

Tatimi mbi Vlerën e Shtuar (TVSH) nuk ndryshon shumë në të gjitha vendet (Kosovës,
2008). Nga perspektiva e investitorëve potencialë, TVSH-ja nuk është aq e rëndësishme
nëse produktet e prodhuara janë të destinuara për tregjet e eksportit, dhe në këtë rast ato
lirohen nga TVSH-ja. Mirëpo, ky tatim ndikon në koston e inputeve. Kosova ka përqindjen
më të ulët të TVSH-së në Ballkanin Perëndimor dhe BE27. TVSH-ja në Kosovë është 16%
krahasuar me 20% në Shqipëri dhe Serbi ose 25% në Kroaci. Mali i Zi dhe Bosnja e
Hercegovina krahasohen ngjashëm me Kosovën, me një përqindje të TVSH-së prej 17%,
dhe ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë (FYROM) me 18%. Sidoqoftë, është me
rëndësi të theksohet se shumica e vendeve aplikojnë përqindje të zvogëluar ose të shkallës
së dytë të TVSH-së për produkte të caktuara me interes strategjik ose social. Vetëm
Kosova, Shqipëria dhe Bosnja e Hercegovina nuk aplikojnë përqindje të këtillë të TVSHsë. Një aspekt tjetër në të cilin Kosova dallon për sa i përket aplikimit të TVSH-së është
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mbledhja e tij në kufi nga Dogana e Kosovës dhe pjesërisht nga Administrata Tatimore e
Kosovës.

Pasqyra krahasuese sugjeron se përqindja e taksave në Kosovë nuk ka mundur të jetë
pengesë serioze zhvillimore për investime në katër sektorët e prodhimit dhe se ato në
përgjithësi kanë qenë më të favorshme se në vende të tjera, duke krijuar kështu, së paku nga
perspektiva tatimore, një përparësi ndaj konkurrentëve nga partnerët kryesorë tregtarë.
Secili person i cili zhvillon një aktivitet të pavarur ekonomik (prodhim, tregëti apo kryen
shërbime të ndryshme) në Kosovë dhe kur qarkullimi në 12 muajt e fundit tejkalon pragun
prej 50,000 € duhet të regjistrohet për TVSH dhe të deklarojë atë në bazë të periudhave të
caktuara tatimore.

5.3 Vlerësimi i ndikimit të administratës tatimore

Të dhënat nga sondazhet tregojnë se investitorët që përfshinë këto katër veprimtari
prodhuese kanë një përceptim te njejtë mbi efikasitetin e dy institucioneve kryesore
përgjegjëse për administrimin e tatimeve të mbledhura në Kosovë, Dogana e Kosovës (DK)
dhe Administrata Tatimore e Kosovës (ATK). Megjithatë, një numër i konsiderueshëm i
firmave janë të pakënaqura. Pakënaqësia është vetëm pak më e lartë me Doganën e
Kosovës në krahasim me Administratën Tatimore të Kosovës.
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Figura 2. Vlerësimi i efektshmërisë të Doganës së Kosovës
(UNDP, 2013)

Figura 3. Vlerësimi i efektshmërisë të Administratës Tatimore të Kosovës
(UNDP, 2013)

Investuesit kanë nxjerrë në pah dy probleme kryesore me administrimin e sistemit tatimor
dhe doganor në Kosovë, të cilat duket se përfaqësojnë pengesa më të mëdha për investime
dhe funksionimin e biznesit të tyre se sa përqindjet ekzistuese tatimore apo doganore. Këto
pengesa janë:
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a) mbledhja e TVSH-së nga ana e Doganës së Kosovës në pikën kufitare, para përdorimit të
produkteve si inpute ose para se të shiten, dhe
b) shkalla e lartë e joformalitetit, e cila krijon një mjedis të favorshëm për konkurrencë të
padrejtë apo ndëshkime arbitrare dhe selektive nga inspektorët e ATK-së.

5.3.1 Mbledhja e TVSH-së në kufi ka rritur koston e të bërit biznes

Deri më tani, mbledhja e TVSH-së në kufi është ankesa numër një që është identifikuar
gjatë intervistave me përfaqësues të sektorit apo me firmat e kontabilitetit-revizionit që
punojnë për një numër të madh të prodhuesve. Dogana e Kosovës ka mbledhur 411 milionë
euro në emër të tatimit të TVSH-së në kufi, ndërsa Administrata Tatimore e Kosovës
(ATK) ka mbledhur 113 milionë euro brenda vendit (Ndikimi i regjimit të Taksave, 2013).
Përceptimi i përgjithshëm është se kjo është një mënyrë më efektive që institucionet e
Kosovës të gjenerojnë të ardhura, pasi që është më e lehtë për Doganën e Kosovës që
mallrat të regjistrohen në kufi sesa për ATK-në të inspektojë ose të ndjekë shitjet brenda
Kosovës. Në një aspekt kjo pasqyron dështim të institucioneve për të krijuar sistem të
besueshëm të kontrollit dhe raportimit brenda Kosovës. Përmes TVSH të mbledhur në kufi,
Dogana e Kosovës është në gjendje të mbledhë rreth ¼ e buxhetit të Kosovës, mirëpo këtë e
bën në kurriz të bizneseve, duke rritur koston e të bërit biznes. Përfaqësuesit e biznesit kanë
nxjerrë në pah se mbledhja e TVSH-së në pikat kufitare krijon probleme të mëdha
likuiditeti për firmat, pasi që ato duhet të paguajnë një sasi të madhe të parave të gatshme
paraprakisht, madje para se t’i kenë përdorur mallrat që kanë blerë për funksionimin e
biznesit të tyre. Kjo është veçanërisht problematike duke pasur parasysh faktin se shumica e
firmave nuk qëndrojnë mirë me para të gatshme dhe funksionojnë në prag të falimentimit
ose aftësisë paguese. Është veçanërisht problematike për firmat e reja, që në thelb krijohet
një pengesë e madhe hyrjeje, duke dëmtuar kështu edhe konkurrencën. Pagesa e TVSH-së
në kufi bllokon një sasi të madhe të kapitalit që do t’u lejonte firmave të investojnë ose të
punësojnë më shumë punëtorë.
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5.3.2 Joformaliteti ka krijuar bazë për masat anti-konkurruese dhe arbitrare nga
organet tatimore

Problemi i dytë më i madh me administrimin e sistemit tatimor që është theksuar dhe i cili
është konfirmuar edhe nga burime të tjera, është joformaliteti dhe shmangia e taksave, gjë
që krijon hapësirë për masa arbitrare nga inspektorët e taksave dhe në këtë mënyrë për
praktika anti-konkurruese. Përceptimi i përgjithshëm është se administratorët e taksave janë
të vetëdijshëm se shumica e firmave nuk raportojnë aktivitetin e tyre të plotë. Kjo krijon
hapësirë për keqpërdorim, meqenëse bizneset më të fuqishme dhe me lidhje më të mira
mund të përdorin inspektorët tatimorë për të shkaktuar dëme mbi konkurrentët, duke e ditur
se ata janë të pambrojtur.
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6. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Qëllimi i këtij punimi është të paraqes rolin dhe rëndësinë e madhe që ka sistemi tatimor në
ekonominë e një vendi dhe ndikimi i tij në investime, e posaqerisht në Kosovë si një vend
në tranzicion.
Në shqyrtimin e literaturës të këtij punimi kam përmbledhur definicionet e tatimeve dhe
investimeve të dhënë nga autorë të ndryshëm, pastaj një historik të tatimeve, investimeve,
regjimin tatimor në Kosovë se si ka qenë dhe si ka ndryshuar gjerë më sot.
Tatimet janë një shërbim publik i karakterit të përgjithshëm, të cilat mblidhen nga qytetarët
dhe nga të cilat përfitojnë vetë qytetarët. Sa i përket sistemit tatimor në vend, Kosova ka
pësuar reforma të ndryshme ndër vite. Një fillim të rëndësishem dhe të nevojshëm pati pas
periudhës të luftës së vitit 1999, ku Kosova përballej me një sistem të brishtë tatimor.
Kështu tatimet, norma tatimore dhe bazat tatimore janë përcaktuar në bazë të rregulloreve
të ndryshme qe ishin nxjerrë nga UNMIK-u.
Për administrimin dhe menaxhimin e procedurave tatimore në Kosovë është përgjegjëse
Administrata Tatimore e Kosovës - ATK, e cila fillimisht ishte nën drejtimin e UNMIK-ut,
e më pas është bartur në përgjegjësinë e Ministrisë për Ekonomi dhe Financa.
Në pjesën e dytë tek analiza e të dhënave kam shkruar më detajisht për ndikimin e tatimit
në investime, llojet e tatimeve me të cilat ndikohen investitorët dhe bizneset në Kosovë, për
tatimi në të ardhurat personale, tatimin e koorporatave, tatimi mbi vlerën e shtuar etj.
Janë ndërmarrë ndryshime të shumta që nga periudha e pas luftës e tutje me qëllim që
sistemi tatimor në vend të jetë sa më konkurues dhe të nxisë njëkohësisht investimet në
vend. Por mund të thuhet se ka ende vend dhe nevojë për tu bërë ndryshime.
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